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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij projekti është të stimuloj rigjenerimin e ngjarjeve kulturore dhe artistike.
Qytetit i mungon një vend adekuat , i dedikuar vetëm për artistë , vepra arti dhe
dashamirë të artit , factor i cili ndikon në mungesën e organizimit të ngjarjeve të tilla.
Zgjidhja konceptuale arkitektonike e këtij projekti zë vend në afërsi të kinemasë dhe
teatrit të qytetit , gjë që ofron mundësi për krijimin e një ambienti dhe tërësie strukturore
me karakter të qartë.Hapsirat përbrenda janë komode dhe fleksibile për vizitorët ,
artistët dhe veprat artistike. Ndërsa nga jashtë , në formë e thjeshtë dhe në material e
veçantë , ndërtesa e komplimenton rrethinën dhe shkrihet me të. Kjo galeri do të
rezultojë në nxitjen e interesimit për ta shfrytëzuar dhe vizituar. Shpresoj , që bashkë me
ndërtesën të shtohet vlera e qytetit dhe etja e banorëve për kulturë.
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1 HYRJE
1.1 Lokacioni i qytetit në kuadër të Kosovës

Komuna e Pejës shtrihet në skajin veriperëndimor të Rrafshit të Dukagjinit, nën shpatet
e Alpeve Shqipëtare. Në anën lindore Komuna e Pejës kufizohet me komunat e Istogurt,
dhe Klinës ndërsa, në anën jugore me atë të Gjakovës dhe Deçanit. Në anën veriore dhe
perëndimore kufizohet me Malin e Zi, përkatësisht me komunat e Plavës, Beranës dhe
Rrozhajës.
Qyteti i Pejës shtrihet në luginën e Lumbardhit, rrethuar me Alpet Shqipëtare dhe është
I vendosur në terracën neogjene aluviale në lartësi mbidetare 505-520 m. Ky qytet
ngritet në fushën e Rrafshit të Dukagjinit dhe rrëzë bjeshkëve të larta që janë pjesë e
masivit dinamik që përfshinë tërë Ballkanin perëndimor. Këtp bjeshkë formojnë një
kurorë majesh të larta siç janë: Maja e Kopranikut (2460 m), Mali Zhlep (2352 m),
Hajlën (2460 m), Mokra (1932 m), Malet e Lumbardhit (2522 m), Maja e Vjellakut
(2012 m), Peklana , Maja e Hasanit etj.
Peja karakterizohet me lidhshmëri të mire me rrjetin rrugor. Sa i përket rrjetit
hekurudhorë, vija hekurudhore në relacionin F.Kosovë - Pejë është e gjatë 81.2 km e
ndërtuar në vitin 1936. Niveli i shërbimeve është shumë I ulët, pothuajse jo ekzistues.

Harta 1. Lokacioni i Komunës së Pejës në kuadër të Kosovës
( www.ikipedia.org/wiki/Komuna_e_Pejës )
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1.2 Konteksti në raport me qytetin

Në këtë hapësire janë të përmbldhura përmbajtjet kryesore të qytetit. Kjo hapësirë
përfshinë pjesë të indit të vjeter të qytetit, përmbajtje publike, banim dhe funksione
përcjellëse. Përmbajtjet kryesore publike administrative, kulturore dhe arsimore janë të
përqendruara në këtë zone. Përmbajtjet tregtare, shërbyese dhe hotelerike poashtu janë
të përqendruara në këtë zone, duke e shëndrruar atë në hapësirat më të frekuentuara të
qytetit. Teatri profesionist “ Istref Begolli ”, Kinemaja “ Jusuf Gërvalla ” si dhe shumë
objekte me vlera për trashëgimin përbëjnë një tërësi të objekteve kulturore dhe sociale
brenda zones.Pikërishtë në këtë pjesë, në afërsi të teatrit dhe kinemasë është paraparë të
ndërtohet Galeria e qytetit, me këtë formohet një tërësi strukturore me karakter të qartë
në nivel të qytetit, e përbërë nga teatri, kinemaja dhe galeria.

Harta 2. Lokacioni I zones së qendrës në kontekst me qytetin
( kk.rks-gov.net/peje/ )
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2 ANALIZAT E KONTEKSTIT
2.1 Gjendja ekzistuese
Shfrytezimi i tokë në këtë zone kategorizohet në:
-sipërfaqe të lire
-sipërfaqe të ndërtuar dhe
-sipërfaqe të transportit
Sipërfaqja e ndërtuar përfshinë ngastrat e ndërtesave ekzistuese ndërsa sipërfaqja e lire
është e dedikuar për sipërfaqe të gjelbra, parqe, sheshe, sport dhe rekreim duke i
përfshirë edhe sipërfaqet ujore. Ndërsa sipërfaqja e transportit përfshin sipërfaqen e
dedikuar për qarkullim.Bazuar në hartën e programit më tutje , mund të shohim se kjo
zone përveq banimit përmban objekte shëndetsore , arsimore , kultorore etj. Sa i përket
ekologjisë , në këtë pjesë të qytetit përfshihet parku i vogel dhe një pjesë e
Lumbardhit.Infrastruktura nuk është shumë e zhvilluar , mungojne vendparkingje ,
shtigje të bicikletave e në disa pjesë edhe trotuaret për këmbësor.

Figura 1. Lumbardhi
( https://kk.rks-gov.net/peje/ )
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Figura 2. Kinemaja “Jusuf Gërvalla”
( www.facebook.com/pejacinema/ )

Figura 4. Parku i qytetit
( www.facebook.com/pejacinema/ )

Figura 3. Teatri “Istref Begolli”

Figura 5. Parku i qytetit
( www.facebook.com/pejacinema/ )
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3 ANALIZAT E LOKACIONIT
3.1 Gjendja ekzistuese
Rrethina në afërsi të parcelës në të cilën do të ndërtohet galeria , është poashtu në
gjendje pothuajse të njëjtë si e tërë zona e qendrës së qytetit.
Mungojn vendparkingjet adekuate , shtigjet për këmbësorë dhe biçikleta. Por , si anë
positive dhe shkas për ta zhvilluar më tutje mund të marrim hapsirën e lire , parkun dhe
sheshin për këmbësorë. Përveq këtyre në këtë zonë , me plane rregullative nga ana e
Komunës së Pejës është paraparë mundësia e ndërtimit të parkingjeve nën tokë, gjë që
do t’i shtohet si përmbajtje këtij projekti.

Figura 6. Mungesa vendparkingjeve

Figura 7. Mungesa e trotuareve
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4 KONCEPTI
4.1 Gjenerimi i konceptit

Fillimisht , parcela në të cilën është paraparë të projektohet Galeria e Arteve ka një
sipërfaqe prej vetëm 840 m2 . Në anën tjetër , fokusi ka qenë që kjo ndërtesë të
përmbajë funksione te nevojshme dhe të domosdoshme si për vizitorët ashtu edhe për
stafin si dhe funksione qe do t’i shërbejnë vetë ndërtesës për t’u mbajtur në jetë.
Rrjedhimisht , kjo ka ndikuar që forma e ndërtesës të jetë e thjeshtë nga jashtë duke
luajtur me madhësit e kateve për të siguruar ndriçim natyral për galeritë , pamje
motivuese për stafin dhe qarkullim të lire për publikun në katin përdhesë.Sa i përket
materialve, ato janë zgjedhur për ta bërë ndërtesën sa më të komunikueshme me
publiken, me përdhesën të mbështjellur me qelq njerzit do të jenë të njoftuar me atë qka
po ndodhë brenda, e kati I administrates do të bëj të kundërtën , stafi do të jetë në
kontakt me ambientin e jashtëm përmes kësaj transparence ,ndërsa kati i dytë i galeris i
mbështjellur me panele të valëzuara metalike i jep ndërtesës dinamik dhe bën që
ndërtesa jo vetëm të jetë strehim i kulturës por, të jetë vet kontribut kulturor.

Figura 8. Modeli konceptual

Figura 9. Modeli konceptual
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5 KONFIGURIMI HAPËSINOR I PJESËS SË EKSPOZIMIT
5.1 Llojet e konfigurimit

Hapësirat e ekspozimit të këtij projekti ofrojn fleksibiltet në aspektin e organizimit.
Në varësi se a do të kemi ekspozit me më shumë vepra , apo më pak, ose varësisht nga
kërkesat e artistëve për mënyren e organizimit dhe orientimit të vizitorëve apo lënia e
tyre krejtësisht e lire këto hapësira do të jenë në gjendje të transformohen sikur në disa
nga shembujt më tutje.
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KONFIGURIM I LIRË HAPËSINOR

MURE LËVIZËSE

SHTIGJE TË LIRA
TEMA QËNDRORE ME AMBIENTE TË VEÇANTA
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MURE LËVIZËSE

SHTIGJE TË ORIENTUARA, TË INTEGRUARA NË
HAPËSIRA ME TEMATIKA TË MBYLLURA

MURE LËVIZËSE

KONFIGURIM I ORIENTUAR HAPËSINOR
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MURE LËVIZËSE

SHTIGJE TË ORIENTUARA - UNAZORE

MURE LËVIZËSE

SHTIGJE UNAZORE TË KONCENTRUARA
ZONAT TEMATIKE TË NDARA ME HAPËSIRA TË VEÇANTA ( DHOMA )
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6 ATMOSFERA
6.1 Tipologjia e ndriçimit natyral

Ndriçimi mbetet një element sensibil për një galeri apo muze i cili, jo vetëm i shfaq
gjërat,por edhe ndikon shfaqjen e gjithçkaje që shohim. Kërkesë kryesore për muze apo
galeri të arteve është eliminimi i rrezatimi direkt diellor në këto hapësira, për faktin se
në aspektin pamor është shpërqendruese por edhe burim i shkatërrimit fizik të
eksponateve. Tipologjinë e përzgjedhur sa i përket ndriçimit natyral për këtë projekt
mund ta shohim më tutje , për hapësirat të cilat nuk arrijnë të ndriçohen dhe për
periudhën kur nuk kemi diellosje do të përdoret ndriçimi artificial.

Figura 10. Tipologjia e ndriçimit difuz
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7 FUSHA E SHIKIMIT
7.1 Shembuj të lartësisë dhe distancës së pikturave

Për të qenë sa më leht e kapshme nga ana e publikut ekspozita duhet të jetë e organizuar
mire, përveq ndarjes së grupeve të pikturave në zona me tematika të ndryshme ( kur
shihet e nevojshme ) preferohet që pikturat të kenë tërë sipërfaqen e murit për vete.
Normalisht këndi i shikimit të njeriut fillon me 27⁰ nga niveli i syrit. Për një vrojtues që
shikon në këmbë pikturat (e ndriçuara mirë ) kjo do të thotë që piktura duhet të jetë e
varur 10m larg , por muri në pjesën lart nuk duhet të jetë më i lartë se 4.90m dhe parapet
poshtë jo më I ulët se 70cm (fig.12). Mirëpo në rastet tjera, dhe në galeritë me kapacitet
më të vogël normalisht që këto distanca ndryshojnë , dhe pikturat me dimensione më të
vogla vendosen duke e pozicionuar nivelin e horizontit të pikturës me nivelin e syrit të
njeriut. Është e domosdoshme që piktura të ketë 3-5m2 të sipërfaqes së murit dhe 610m2 sipërfaqes të dyshemesë për skulptura (fig.13).

Figura 12. Distanca dhe lartësia e shikimit

Figura 13. Distanca dhe lartësia e

(Muzetë dhe Galeritë e Arteve -B.Shyqeriu)

shikimit ( Neufert )

Figura 14. Distancat e shikimit

Figura 15. Distancat e shikimit
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8 ARKITEKTURA
8.1 Detyra Projektuese

Parcela në të cilën është projektuar detyra , është paraparë nga komuna me Plan
Rregullues Urban e cila, ka madhësin prej 8.4 ari, ndërsa indeksi i lejuar i ndërtimit
është 100%, e lartësia maksimale duhet të arrijë 17 m.

GALERIA E ARTEVE
B+P+3K

PËRMBAJTJA:

Bodrumi – 1460 m2
(Vendparkingje, depo ndihmëse dhe hapësira teknike )

Përdhesa – 540 m2
( Holli , kafiteria dhe pjesa administrates )

Kati I – 840 m2
( Hapësirat e ekspozimit )

Kati II – 540 m2
( Hapësirat e ekspozimit )

Kati III – 310 m2
( Zyret e administratës )
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1. PLLAKA B.A 40 cm
2. SHTRESA PËR MBROJTJE NGA AVULLI
3. TERMOIZOLIMI 10 cm
4. PVC
5. SHTRESA PËR RËNIE 5 cm
6. LLAÇ ÇIMENTO
7. HIDROIZOLIMI 1 cm
8. ZHAVORR 6 cm
9. ULLUK MBLEDHËS I UJËRAVE
10. RRJETË PËR MBLEDHJEN E MBETURINAVE
11. PJESË METALIKE PËR VARJEN E KASETËS
12. KAPAKU I KASETËS
13. KASETA
14. ULLUK VERTIKAL
15. UNAZË PËR PËRFORCIMIN E ULLUKUT
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